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ANNEX 1: CASOS PRÀCTICS ARREU DEL MÓN 
A)  La ribera del riu Loira (França) 
Declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat el 2000 (regió entre Sully-sur-Loire i 
Chalonnes) rep quasi un milió de visitants per any i compta entre d’altres amb la missió 
Val De Loire creada el 2002 a instàncies de la UNESCO i del Govern Francès per 
encarregar-se de la seua gestió. Dins aquesta missió s’han obert 8 línies de treball, una 
d’elles dedicada al turisme però també d’altres enfocades cap a l’educació sobre el 
patrimoni i la promoció d’una marca de qualitat. Aquests dos darrers enfocaments, tal i 
com veurem més endavant, també intervenen o formen part del treball vers la gestió 
recreativa. 
Entre les iniciatives portades a terme des de la línia de treball Turisme hi ha la creació el 
2006 de la ruta Loire à Vélo que uneix l’Oceà Atlàntic amb la frontera de Borgonya al 
llarg de 800 km.   La ruta que passa per vies verdes i algunes carreteres sense massa 
trànsit rodat ha segut dotada amb senyals (Figura 1) que ajuden els usuaris a descobrir 
el patrimoni que atresora aquesta regió. A més s’han incrementat serveis de cara a 
facilitar la visita en bicicleta com ara el lloguer, transport i reparació de bicicletes. 
Aquesta iniciativa creix paral·lelament a una sèrie de mesures encarades al 
desenvolupament i la protecció de la Vall: 
- Gestionar les rutes en bici en àrees vulnerables en patrimoni 
- Delimitar, equipar i senyalitzar àrees de descans al llarg de la ruta 
- Desenvolupar una estructura per a les instal·lacions de transport, 
allotjament i  
      menjar, lloguer de bicicletes, transport d’equipatges i temps lliure. 
 
 
Figura 1: Senyals de la ruta Loira a Vélo  
 




Aquesta ruta a més, s’ha integrat en el projecte “EuroVéloRoute” que uneix Nantes 
(França) amb Budapest (Hongria) a través de vies verdes.  
De forma global entre les accions que s’estan portant a terme, la missió està recolzant 
el desenvolupament i la promoció del patrimoni natural i cultural mitjançant la recerca de 
les millors maneres d’aprofitar la riquesa i els recursos patrimonials del riu i la regió. 
S’està treballant també en la ubicació de connexions amb altres llocs destacables a 
nivell natural i sobre com crear recolzament educatiu multilingüe.  
Una altra iniciativa ha segut fer el Loira navegable per al turisme i les activitats d’esbarjo 
(Figura 2), dedicant un especial esforç a la conservació del riu i a garantir la seguretat 
dels visitants.  Per tal d’avançar en aquesta iniciativa en Setembre de 2007 es publicà el 
pla Marines et Ports de Loire, un document per a que les autoritats i els agents locals 
portaren a terme les seues iniciatives i signaren la Carta de Navegació del Loira. La idea 
és consolidar l’ús del riu a través de la identificació d’aquells llocs que són navegables 
sense que açò supose un elevat risc, llevat dels períodes de crescuda de les aigües. 
 
Figura 2: mapa per a la navegació pel Loira  
 
El 2003 es va crear un grup d’experts amb la finalitat d’identificar les condicions més 
adequades per a la navegació recreativa i definir el rol de cada agent: l’Estat, les 
autoritats locals, les associacions i els professionals del món del turisme i la navegació. 
De fet a través d’uns seminaris portats a terme es van involucrar més de 300 agents 
públics i privats. Es tractava de donar la millor resposta possible a les qüestions 
relacionades amb la compatibilitat entre la navegació recreativa i la dinàmica hidrològica 
del riu, el patrimoni hidràulic, la millora de les infraestructures, el tipus d’embarcacions 




que acollirien, quin tipus de turistes s’esperaven o volien atreure i quins projectes 
culturals tenien pensat desenvolupar.  
Tota aquesta feina feta pensada en els actuals i futurs visitants de l’espai, fa que 
l’exemple del corredor verd que forma el riu Loira siga realment interessant d’estudiar. 
En aquest sentit, l’especial interès mostrat per la seguretat dels visitants i vore com 
s’han adaptat les activitats per tal d’oferir unes rutes on el turista se senta segur, 
probablement ofereix un ampli ventall de ferramentes que seran molt útils en la gestió 
recreativa als corredors verds, sobretot tenint en compte que molts corredors verds 
arreu del món neixen del dibuix configurat per un riu que passa prop d’una o vàries 
ciutats connectant-les entre si. 
 
B)  Waterside London al riu Tàmesi (Londres, Regne Unit) 
En aquest cas es proposa una àmplia oferta d’oci que va des de la navegació fins a la 
fotografia, els passejos en bicicleta i les zones de bany, al llarg de la ribera d’aquest i 
altres rius de la capital anglesa, gestionats tots ells per la Environment Agency, un 
Òrgan Executiu Independent que pertany a la Secretaria de l’Estat per al Medi Ambient, 
Alimentació i Assumptes Rurals i a l’Assemblea Nacional de Gales. Gran part del treball 
que s’ha fet per tirar endavant aquesta iniciativa ha segut una tasca de recerca i 
inventari dels serveis i activitats relacionades amb l’oci i el turisme que ja hi havia a la 
ribera del riu. A partir de tota aquesta informació s’han dissenyat diverses rutes que es 
poden fer en bici, caminant o amb un dels vaixells que navega pel riu. A més s’ha 
elaborat un mapa per a la visita i s’han instal·lat senyals informatius en diversos llocs 
(Figura 3). No és un gran exemple de gestió recreativa, però és un principi. Sí que cal 
remarcar però, que la feina feta en inventari i la transformació del que ja hi havia en una 
oferta d’oci tan completa és molt interessant i pot donar peu a una investigació més 
exhaustiva en la recerca de ferramentes aplicables al nostre cas d’estudi. 
                            
Figura 3: Mapa per a la visita del Tàmesi (esquerra) i cartells informatius (dreta) al llarg de la ruta 
(© Time Out Group, 2007) 




També s’ha creat en aquest riu la Thames Landscape Strategy formada per diversos 
agents locals (incloses organitzacions sense ànim de lucre) junt a la Environment 
Agency per tal de fer una gestió global (és a dir tant de la infraestructura verda com dels 
visitants que hi acudeixen) del riu Tàmesi des de Hampton fins a Kew, a l’oest de 
Londres, on el riu conforma un corredor verd que connecta paisatges de parcs, places i 
localitats que formen part de la regió coneguda com la Arcadian Thames, on el visitant 
pot gaudir del patrimoni arquitectònic i natural que ha anat desenvolupant-se junt a les 
ribes del riu. Inicialment aquesta iniciativa tenia com a objectiu la restauració de 
l’escenari que oferia el riu per a millorar el paisatge, però poc a poc han anat veient la 
necessitat de fer una política de gestió integrada que tractés les àrees de turisme 
(interpretació, zones d’esbarjo, necessitats dels visitants), gestió de la terra, conservació 
de la natura, risc d’inundacions, restauració del patrimoni, usos del riu i millora del 
paisatge.  
Fruit de tot aquest treball publiquen anualment el TSL Towpath Management Plan que 
cobreix la recollida del fem, el manteniment dels accessos, la gestió dels jardins i 
boscos, etc.  
També compten amb el programa Education and Outreach dissenyat per apropar la 
població al seu entorn natural per tal que entenga millor la gestió del riu, la seua 
conservació i altres dinàmiques de treball associades al riu de manera que senten 
l’espai com a seu i en tinguen estima i cura. El programa inclou qüestions com el 
voluntariat i la interpretació del patrimoni. El  2006 es va portar a terme un programa 
d’educació i divulgació adreçat als xiquets de Primària i Secundària, a les famílies 
(especialment a aquelles que viuen en les zones més empobrides de les ribes del riu), 
als pares joves i a persones que viuen en risc d’exclusió social. 
Tot aquest treball vers la gestió del corredor verd que ofereix el riu Tàmesi és un 
interessant punt de partida per aportar dades i experiències que ens ajuden a 
desenvolupar el nostre tema d’estudi, sobretot perquè dóna peu a distints tipus de 
gestió en un mateix corredor verd: una més adreçada al turisme de capital o urbà, i 
l’altra més enfocada al turisme de camp o de natura. 
  
C)  Ashley Scenic River Corridor (Carolina del Sud, EUA) 
Un altre exemple de gestió idoni per al present estudi és el portat a terme per al 
corredor verd que forma el riu Ashley en l’Estat de Carolina del Sud (EUA) que te un 
total de 24 km (Figura 4). El riu Ashley fou protegit amb la figura de State Scenic River 
per l’Assemblea General de Carolina del Sud el 1999. Amb aquesta denominació el riu i 




les seues riberes entraren a formar part del programa South Carolina Scenic Rivers Act  
(SCSRA) establert per a protegir la singularitat dels recursos d’aquesta zona. Per tal 
d’assolir aquest objectiu, en entrar a formar part del SCSRA es proporciona un 
programa de gestió per al riu, administrat pel Departament de Recursos Naturals de 
Carolina del Sud (SCDNR), i que intenta ser un punt de trobada entre els interessos 
dels propietaris, els veïns i el propi SCDNR. 
 
      
Figura 4: Corredor verd del riu Ashley (© www.dnr.sc.gov) 
 
L’Estat de Carolina del Sud va crear el 1989 el Scenic Rivers Program amb l’objectiu de 
conservar el patrimoni dels seus rius a través de la gestió adequada dels recursos 
naturals i culturals dels corredors verds formats pels rius de tot l’Estat. Aquest programa 
integra un total de 10 rius amb el propòsit de protegir els valors d’excepcionalitat i 
singularitat del paisatge, els valors recreatius, geològics, botànics, d’ictiofauna, vida 
salvatge, culturals i històrics dels rius o parts dels rius de l’Estat. 
El Pla de Gestió per al corredor verd ha segut fruit del treball de les administracions 
però també de la participació pública: en juliol de 2000 tingué lloc el Ashley Scenic River 
Community Vision Workshop (SCDAP, 2000) a través del qual els veïns de la zona per 
on passa el corredor verd podien fer les seues aportacions en l’elaboració del Pla de 
Gestió, així com noves propostes per incrementar l’oferta d’ús públic en el corredor verd 
(Figura 5).  
 





Figura 5: Propostes fetes pels veïns per tal d’incrementar l’oferta d’ús públic (Ashley River 
Management Plan) 
 
Entre els objectius i les recomanacions recollides al Pla hi ha una secció dedicada als 
usos recreatius i accessos que pretén promocionar l’ús públic en aquest entorn però de 
manera ordenada i trobant un balanç entre aquest i la gestió dels recursos del riu. El Pla 
de Gestió gira entorn a quatre objectius principals i 26 recomanacions. Els objectius 
són: (1) la qualitat de l’aigua, (2) l’ús recreatiu i l’accés, (3) la preservació i la 
conservació de l’espai i (4) la gestió i el desenvolupament.  
Entre d’altres, el Pla de Gestió proposa accions puntuals com ara limitar les places als 
pàrkings d’accés a la zona per tal de limitar els visitants i així evitar que la zona se 
sature, o limitar les dimensions dels embarcadors per impedir l’accés a grans 
embarcacions. A més d’aquestes i altres accions puntuals, el Pla proposa portar 
endavant una campanya que combine educació ambiental i conscienciació 
paral·lelament a l’enfortiment de la normativa actual per tal de minimitzar els impactes 
derivats del turisme com ara la presència de fem, l’erosió del sòl, la destrucció de la 
vegetació, etc.  
Tot plegat és un altre interessant cas d’estudi per apropar-nos a través d’una vessant 
més pràctica a la gestió recreativa en corredors verds. Probablement un dels aspectes 
més interessants d’aquest cas pràctic és la convergència d’interessos (particulars i 
privats) que s’ha hagut de gestionar per tal d’aconseguir integrar-los tots en el Pla de 
Gestió de manera que fos assumit per totes les parts implicades en el dia a dia d’aquest 
singular espai. També resulta interessant veure com administracions i ciutadans poden 
treballar de la ma per gestionar aquest tipus d’espais.  
I és que el treball conjunt entre administracions i ciutadans, és gairebé ineludible en els 
corredors verds: en ser espais propers a zones urbanes i normalment de fàcil accés, si 
els visitants (que solen ser els veïns de les poblacions més properes) s’involucren en la 




gestió de l’espai, segurament les possibilitats d’èxit d’aquest es veuran amplificades. A 
més, en última instància, és el propi visitant qui decideix com comportar-se al lloc i qui 
pot ajudar a través de la seua interacció amb la resta de visitants a la millor conservació 
de l’espai.  
 
D)  Corredor verd del Guadiamar (Andalusia, Estat espanyol) 
Aprofitant el recorregut del riu Guadiamar, la Junta de Andalucía ha creat aquest 
corredor verd que a més compta amb la declaració de Paisatge Protegit des d’Abril de 
2003. Cobreix un total de 2.706 ha connectant 7 municipis de la província de Sevilla. 
Aquest corredor mesura més de 70 km i disposa d’un camí que permet recorre’l 
caminant però també en bici o a cavall. A través d’aquest corredor el visitant gaudeix de 
diversos paisatges que van des de zones de bosc mediterrani i deveses fins a paratges 
cultivats amb cereals i oliveres, gaudint també de la fauna, la flora i el patrimoni cultural 
que es troba al llarg del trajecte, que uneix Sierra Morena i Doñana.  
Aquest corredor verd sí que disposa d’un programa de gestió recreativa. En aquest 
sentit cal recalcar que la Junta de Andalucía porta molts anys treballant aquesta qüestió 
de manera que l’oferta turística de que disposa (tant en llocs amb patrimoni natural com 
cultural o ambdós) sol anar acompanyada d’un bon sistema de gestió recreativa. Així, 
estudiar més a fons la gestió proposada en aquest corredor verd per part del govern 
andalús segur que dóna fruits molt interessants, ja que són una de les administracions 
espanyoles que porta més temps treballant en aquest camp. 
El corredor verd del Guadiamar naix després de la restauració del vessament miner de 
Aznalcóllar que tingué lloc el 1998 (Figura 6) sent un de les majors catàstrofes 
mediambientals ocorregudes a l’Estat espanyol. El projecte de restauració ecològica 
s’anomenà PICOVER i va implicar una primera fase de recuperació mediambiental (sòl, 
aigua, fauna, etc.) però també un programa posterior per a la creació del corredor verd i 
la seua oferta turística. 
 





Figura 6: Riu Guadiamar durant el vessament (esquerra) i rere la restauració deu anys després 
(dreta) (© CSIC, Junta de Andalucía) 
 
La ruta que discorre pel corredor verd comença al Centre de Visitants Guadiamar, situat 
en les proximitats de Aznalcázar a escassos metres de la vora del riu Guadiamar, on el 
visitant rep tota la informació necessària per a fer la ruta. A més d’aquesta funció 
informativa, el centre acull una exposició que reflecteix tota la feina feta a través del 
Programa d’Interpretació (aquest concepte es tractarà més endavant). Entre d’altres 
qüestions el visitant aprèn sobre la importància mediambiental d’aquest passadís 
ecològic i de la varietat dels paisatges entre d’altres, però també del que va suposar el 
vessament per a la societat andalusa, fent així una aposta clara per l’educació 
ambiental per part dels gestors de l’espai. 
A més del centre d’interpretació hi ha tota una sèrie d’equipaments a l’abast del visitant: 
allotjaments, senders, àrees recreatives i miradors entre d’altres. També pensant en els 
visitants, el 2008 es va editar un mapa per a la visita de l’espai on s’hi reflecteixen els 
senders i els equipaments amb que compten per a la seua estada al corredor verd. 
Aquesta i altra informació està disponible a la web de la Ventana del Visitante de los 
Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, on es posa a disposició del 
visitant tot allò necessari per a planificar la visita a qualsevol dels espais naturals 
protegits d’Andalusia.     
Cal destacar també la feina que s’ha fet en quant a l’accessibilitat tant del Centre de 
Visitants (s’ha adequat per a que puguen fer la visita persones que utilitzen cadira de 
rodes) com a algunes rutes del corredor verd que estan senyalitzades com a 
accessibles. 
Tota aquesta feina feta fins ara fan d’aquest corredor verd un espai molt interessant a 
analitzar dins la nostra recerca de ferramentes per a la gestió recreativa als corredors 
verds. Especialment interessant és el fet que aquest corredor verd sí que compta amb 




una figura de protecció (Paisaje Protegido de la Junta de Andalucía), sent un exemple 
per tant que combina els dos enfocaments des dels que s’està elaborant aquest estudi: 
els corredors verds i els espais naturals amb figures de protecció (pel que fa a la gestió 
recreativa que s’hi porta a terme en aquest últim).  
 
  




ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DEL PARC FLUVIAL DEL TÚRIA I DEL PROCÉS DE 
RESTAURACIÓ PORTAT A TERME PER LA CONFEDERACIÓ 
HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER 
El corredor verd format pel Parc Fluvial del Túria ocupa els últims 30 km del curs del riu, 
ubicant-se així entre els últims estreps del Sistema Ibèric i la plana al·luvial del riu. Des 
del punt de vista geomorfològic, el riu Túria està format per un ventall fluvial plistocènic i 
vàries bandes de terrasses holocenes (Carmona, 1990). Aprofintant la connexió que 
aquest riu ofereix entre les poblacions de Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja de Túria, 
L’Eliana, Paterna, Manises, Quart de Poblet, Mislata i València (Figura 1), la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha restaurat 1.200.000m2 de bosc de 
ribera creant així un corredor verd, el Parc Fluvial del Túria (PFT), per a un públic 
potencial de més d’1 milió de persones, totes elles residents en l’àrea metropolitana de 
València.  
 
Figura 1: Senda per on discorre el Parc Fluvial del Túria    
 
Pel que fa al patrimoni natural i seguint l’informe de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge (2009) una gran varietat d’animals (al voltant de 166 
espècies de vertebrats) es poden veure al riu i els seus voltants, incloent: 111 espècies 
d’aus, 26 de mamífers, 14 de rèptils, 6 d’amfibis i 9 de peixos. Entre ells cal destacar 
Myotis capaccinii, Riparia riparia i Ardea purpurea ja que són espècies incloses en el 




Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades, a més d’unes 20 espècies 
protegides com ara la tortuga Mauremys leprosa o la rata d’aigua Arvicola sapidus.  
Abans de la restauració vegetal, la ribera del riu estava completament dominada per 
l’espècie Arundo donax, tot i que era possible trobar zones de bosc de ribera. 
Actualment els treballs de reforestació s’han centrat en eliminar totes aquestes canyes i 
en la reforestació amb espècies com ara Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix 
elaeagnos, Salix purpurea, Tamarix gallica i Ulmus minor, típiques de bosc de ribera. 
Tanmateix també hi trobem diverses espècies d'algues del genere Potamogeton que 
afloren a la superfície des del llit del riu. 
El riu Túria ha tingut un important rol en la història d’aquesta comarca: moltes 
civilitzacions s’han assentat prop de les seues riberes deixant un important patrimoni 
com a legat. De fet, dins el Parc Fluvial del Túria trobem un assentament de l’edat del 
Bronze, la  Lloma de Betxí, datada entre el 1800 i el 1300 aC, assentat en una petita 
elevació al costat del riu, pròxim al curs d’aigua, a les terres de cultiu i a les pastures per 
al bestiar. També dintre dels límits del Parc Fluvial trobem un jaciment arqueològic 
Visigot: València la Vella, situat sobre una terrassa al marge dret del riu Túria a uns 40 
m d’alçada. La seua ubicació en una terrassa fluvial li permetia el control del pas al llarg 
del riu, via natural de comunicació entre la costa i l'interior. De marcada funcionalitat 
militar i estructurat per a la defensa i control del territori, les excavacions realitzades en 
els anys 70 van permetre comprovar l'existència d'estructures constructives en l'interior 
del recinte i fixar la seua cronologia entre mitjan-finals del segle VI i mitjan del segle VII. 
Una potent muralla de planta trapezoïdal envolta el jaciment, reforçada per torres 
quadrades massisses i en el seu interior un gran edifici de planta rectangular.  
També és molt interessant el recent patrimoni històric de la zona format pel conjunt de 
trinxeres, fortins i proteccions antiaèries de la línia defensiva coneguda com la 
Immediata, herència de la Guerra Civil de 1936-1939, i que unia Sagunt amb el polvorí 
de Riba-roja del Túria. Hi destaquen els existents a la Vallesa, València la Vella i les 
Rodanes. 
El projecte de restauració portat a terme per la CHX ha estat enfocat a cobrir diversos 
interessos, tant hidràulics com mediambientals i d’ús públic. Els principals objectius que 
es volien assolir a través de la creació del PFT són (Viñals, Morant i Alonso-Monasterio, 
2010): 
- Reduir la degradació ambiental dels recursos més destacats del riu 
- Millorar la qualitat paisatgística del riu 
- Mantenir i incrementar la qualitat de l’aigua 




- Millorar mediambientalment les ribes i els boscos adjacents al riu 
- Fomentar un ús recreatiu del riu garantint la conservació de la fauna i la flora 
Per tal d’assolir aquests objectius s’ha treballat mitjançant les següents accions: 
- Gestió del cabal hídric i la qualitat de l’aigua aigües amunt 
- Estabilització de les ribes del riu 
- Treballs de restauració de la vegetació en les zones de bosc 
- Conservació dels hàbitats fluvials i la fauna salvatge 
- Restauració d’elements de patrimoni cultural 
- Creació d’una senda 
- Adequació dels recursos naturals per a l’ús recreatiu 
- Instal·lació d’equipaments per a l’ús recreatiu així com de senyalística 
direccional i informativa  
 
Tot i que la inauguració es féu el juliol del 2010, des que es van netejar les ribes i es va 
habilitar un camí (estiu de 2009) amb tubs de formigó per creuar els passos d’aigua, el 
Parc ha rebut visites espontànies, de manera que a data de la inauguració l’afluència de 
visitants arribava fins als 10.000 en un cap de setmana segons estimacions en camp. 
El PFT te una extensió total de 250 ha i es troba dins una àrea protegida major, el Parc 
Natural del Túria que fou creat a l’abril de 2007 i que compta amb 4.652 ha, incloses 
alhora dins el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals del Túria (Decret 42/2007 del 
Consell Valencià) que afecta 10.643 ha, no obstant, el corredor no te cap document o 
pla que encare la gestió de les activitats recreatives o l’ús públic de l’espai. 
La ciutat de València ja comptava amb un important corredor verd de 13 km de llarg i 
110 ha de superfície que creua la ciutat d’est a oest, el Jardí del Túria, ubicat a l’antic llit 
del Túria. L’entenem per corredor verd perquè vertebra la ciutat de banda a banda a 
través dels seus jardins i instal·lacions. Tot i que és un corredor verd principalment urbà, 
és a dir, la seua funció social sobrepassa la seua funció ecològica, no podem 
menysprear aquesta última: el jardí del Túria fa les funcions de pulmó verd de la ciutat,  
reducció del soroll i contaminació acústica i millora del microclima, entre d’altres. Aquest 
parc urbà i alhora corredor verd fou inaugurat el 1986. A ran de la riuada que inundà la 
ciutat en octubre de 1957 (Figura 2) les autoritats locals junt a les estatals van decidir 
desviar el tram final del riu fora de la ciutat, mitjançant un nou curs d’uns 12 km de 
longitud i 175 m d’amplària capaç de desaiguar 5.000 m3/s, situat 3 km al sud de l’antic 
(Carmona i Olmos, 1994). El 1971 amb la reforma del PGOU de la ciutat de València i a 
instàncies del Ministeri d’Obres Públiques (aleshores propietari de l’antic llit del Túria), 




es volgué aprofitar l’antic llit del riu per construir-hi una autopista de 28 m d’amplària, 
però finalment i després de dos anys de protestes veïnals,  aquest espai fou aprofitat 
per crear-hi diversos jardins, espais expositius i zones esportives, formant així l’actual 
Jardí del Túria. Entre les últimes intervencions en aquest espai trobem el Parc de 
Gulliver inaugurat el 1990 o el Parc de Capçalera inaugurat el 2007, que actualment 
aprofita d’enllaç amb el Parc Fluvial del Túria.  
Malgrat que la proposta de cas d’estudi és per al PFT, sense incloure-hi el Jardí del 
Túria, és interessant que estiguen connectats ja que açò incrementa el nombre 
d’usuaris que acudeixen al PFT provinents del Jardí del Túria.  
 
  
Figura 2: Fins on arribà la riuà del 1957 a València (www.skyscrapercity.com)    
 
Com s’ha comentat anteriorment, dins el projecte de restauració del PFT, s’ha executat 
un camí construït a partir d’una mescla de tot-u i ciment, suficientment ampla per a la 
circulació de persones en dos sentits, i de quasi 30 km de longitud. A més s’han 
instal·lat 20 passarel·les que creuen el riu en diversos llocs (Figura 3). D’aquesta 
manera els usuaris poden seguir la senda i gaudir de diferents paisatges: començant 
des de la ciutat de València el PFT suposa una transició verda cap a les zones 
periurbanes i rurals, a través de diversos ecosistemes. Un dels més interessants és el 
bosc de ribera que te un valor afegit ja que constitueix un hàbitat molt diferent del bosc 
mediterrani que l’envolta (Aguilella i Rios, 2003).   
 





Figura 3: Passarel·la i camí al Parc Fluvial del Túria (© Enric Viñals) 
 
Un altre paisatge tradicional de la zona i que a més sol trobar-se en moltes franges 
urbano-rural del País Valencià, és el format pels conreus d’hortalisses i arbres fruiters, 
sobretot degut al fet que en aquestes terres molts nuclis urbans han crescut prop de les 
terres de conreu que alimentaven els seus habitants. En aquest sentit el riu ofereix un 
important patrimoni hidràulic que te els seus orígens fa més de 1.200 anys, ja que el 
Túria alimenta el sistema de sèquies de la Vega de València. Així hi trobem 5 Assuts 
(Mestalla, Mislata, Tormos, Quart i Moncada) dels 9 que generen la derivació mitjançant 
sèquies a les dues vores (Montañana y Tormos, 2004). A més també hi trobem diversos 

















ANNEX 3: ENQUESTA ALS VISITANTS DEL PARC FLUVIAL DEL TÚRIA 
A) ESTUDIS PREVIS EN PARCS URBANS I CORREDORS VERDS  
Amb la finalitat d’obtenir un perfil de visitant i conèixer un poc més les característiques 
dels usuaris del PFT i poder esbossar el seu patró de visita així com el nivell d’afluència 
del Parc, el grup d’investigació de la UPV va portar a terme dues campanyes 
d’enquestes al PFT: la primera d’elles durant el 2009 (abans de la inauguració oficial) i 
la segona el 2010, pocs dies després que el Parc fos oficialment inaugurat.  
Conèixer les característiques i el comportament dels usuaris és especialment important 
als corredors verds localitzats en zones urbanes i periurbanes, ja que tendeixen a rebre 
una gran varietat de visitants tal i com s’ha comentat anteriorment. Açò molts cops 
implica conflictes entre usuaris, tan sovint que diversos autors ho han reflectit als seus 
estudis (Coles i Bussey, 2000; Galloway, 2002; Payne et al., 2002; Tinsley et al., 2002; 
Sasidharan et al., 2005; Sanesi i Chiarello, 2006; Yilmaz et al., 2007).  
D’aquesta manera, obtenir dades i informació sobre els visitants en espais verds està 
esdevenint una pràctica cada cop més emprada arreu del món, ja que proporciona 
informació essencial per a poder desenvolupar polítiques i ferramentes dirigides a 
millorar la compatibilitat d’usos socials però també ecològics. I és que conèixer les 
principals característiques dels visitants i el seu comportament és una ferramenta molt 
útil especialment per als gestors tal i com indiquen estudis com ara el Parks’ Visitor 
Activity Management Process portat a terme per Graham et al. (1988) al Canadà, que 
incorporà dades sobre els usuaris, les seues característiques i satisfaccions amb dades 
sobre el medi ambient. 
Altres autors com Ishiuchi et al. (2007) analitzen la gestió dels parcs enfocada en les 
activitats dels usuaris i els canvis observats segons les diferents estacions. De fet la 
gestió de l’ús públic als parcs ha atret l’atenció de molts investigadors, tal i com queda 
reflectit en la celebració de la primera conferència internacional Monitoring and 
Management of Visitors Flows in Recreational and Protected Areas que tingué lloc el 
2002 a Viena, Àustria. Realment, estudis relacionats amb les característiques dels 
visitants pel que fa a dades socioeconòmiques, demogràfiques i geogràfiques hi ha 
milers, en canvi s’han invertit menys esforços en examinar el comportament d’aquests 
visitants, els patrons de moviment al lloc, el confort psicològic, les activitats 
desenvolupades, etc. Un bon exemple d’aquest tipus d’estudis és el portat a terme per 
Schipperijn et al. (2009) a través del qual definien els factors que influencien l’ús dels 
espais verds a Dinamarca. 
 




B) METODOLOGIA PER A LES ENQUESTES 
Basant-se en els estudis existents que busquen dades sobre el perfil dels visitants i les 
seues motivacions en les àrees protegides, com per exemple els portats a terme per 
Andereck, Uysal, Hartmann, i Iyomasa (1988), Uysal, Mcdonald, i Martin (1994), Jin-
Hyung et al. (2002), Awaritefe (2004), Boshoff et al. (2006), Van der Merwe i Saayman ( 
2008), i Boothma (2009), entre d’altres, sabem que en aquest tipus d’espais o escenaris 
(àrees protegides), els visitants normalment hi desenvolupen activitats interpretatives o 
educatives (seguint la classificació adés comentada), tenint així que la principal 
motivació d’aquests visitants seria conèixer l’espai, entenent per motivació com als 
factors interns que dirigeixen el comportament humà (Iso-Ahola, 1999). En canvi, i com 
s’ha comentat vàries vegades, no sabem ben bé quina és aquesta motivació en el cas 
dels visitants dels corredors verds urbans, i per això es va decidir encetar la recerca per 
descobrir-ho. 
Donat que no se sabia amb exactitud el nombre d’usuaris del corredor (és a dir 
la grandària de la població de l’estudi), es va decidir fer tantes enquestes com fos 
possible (atenent al pressupost) amb una selecció a l’atzar dels enquestats i un 
mostreig aleatori simple. La població o univers la formen els usuaris del corredor que hi 
estan desenvolupant activitats de lleure (és a dir, no han acudit al lloc per motius 
laborals). Finalment, es va aconseguir una mostra de n= 1953. Així, considerant que 1 
milió de persones tenen accés a l’espai (de manera que podem dir que la població N 
tendeix a infinit), podem establir que el nivell de confiança de l’enquesta és del 97.06%.   
La campanya d’enquestes es va realitzar en dos períodes: la primera part es 
portà a terme entre març, abril i maig de 2009, dividida en 21 dies, i es féu abans de la 
inauguració oficial de l’espai (es féu llavors perquè tot i no haver-se inaugurat, el 
corredor verd ja estava gairebé finalitzat i la majoria d’instal·lacions s’havien executat, i 
molta gent ja l’utilitzava). La segona tanda d’enquestes es féu el juliol de 2010, 
combinant dies laborables i cap de setmana (Taula 1)(Figura 1).  
 
1a etapa (abans de la inauguració oficial) 
2a etapa (després de la 
inauguració oficial) 











1845 enquestes, 21 dies 108 enquestes 
 
Taula 1: Distribució temporal de la campanya d’enquestes realitzada al Parc Fluvial del Túria. 





Figura 1: Un dels enquestadors de la campanya d’enquestes portada a terme al PFT 
Els dies escollits van ser per a la primera campanya caps de setmana, dies de Pasqua 
(en què els xiquets estan de vacances però molts adults treballen), dies festius i dies 
laborables. També es tingué en compte la franja horària (matí, migdia i vesprada) i les 
condicions atmosfèriques (dies de sol i dies nuvolats), de manera que les enquestes 
foren el més representatives possibles. En la segona campanya que es portà a terme 
durant el mes de juliol, es van escollir dies alterns (entre setmana i cap de setmana) així 
com franges horàries alternes (matí i vesprada). 
Les enquestes foren fetes en camp, cara a cara, a càrrec de dues persones. 
Dissenyades a través de la revisió de la literatura sobre el tema, tenen un total de 23 
preguntes, no excedint d’aquesta manera el màxim suggerit per Cadoche et al. (1998) 
quan s’està fent una enquesta a un públic generalista (Annex 1). Estan dividides en tres 
seccions principals: (1) Informació personal (sexe, edat, lloc de residència, nivell 
d’estudis i sector de treball). En aquest primer apartat totes les respostes són tancades. 
(2) La segona secció pregunta sobre les activitats desenvolupades al Parc. Aquesta 
segona secció és la més important de tota l’enquesta ja que ens dóna dades sobre els 
patrons de comportament amb horaris, llocs d’accés, etc. Per això es va decidir ubicar-lo 
al mig de l’enquesta (Cadoche et al., 1998). Les respostes també són tancades i tal i 
com s’ha comentat anteriorment, les activitats s’han classificat en 3 grups: entreteniment 
i esbarjo, educacatives-interpretatives i esportiu-aventureres. (3) La tercera secció de 
l’enquesta pregunta als usuaris sobre les seues percepcions i opinions sobre el Parc. 
Aquesta secció inclou ambdues respostes, obertes i tancades, i al final de l’enquesta es 








ANNEX 3: ENQUESTA ALS VISITANTS DEL PARC FLUVIAL DEL TÚRIA 
 
Aspectes socials i recreatius dels corredors verds urbans de l’àrea metropolitana de València 
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